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Аннотация. Мақолада “Қутадғу билиг” асарининг Роберт Денкоф томонидан
инглиз тилига қилинган таржимасида бадиий маҳорат масалалари ўрганилган. Хусусан,
таъдид санъатининг таржимадаги ифодасида мутаржим маҳорати таҳлилга тортилган.
Калит сўзлар: “Қутадғу билиг”,бадиият, поэтик санъатлар, таъдид санъати,
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Аннотация. В статье исследуются вопросы художественного мастерства перевода
Р.Денкофа произведения «Кутадгу билиг» на английский язык. В частности,
анализируется умение переводчика на примере таъдид.
Ключевые слова: “Кутадгу билиг”, художественность, поэтические фигуры,
таъдид, перевод и оригинал.
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Аnnotation. The article examines artistic mastery in translation of “Kutadgu bilig” by
R.Dankoff into English. In particular, analyzed the skill of translator in a sample of tadid.
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Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асари туркий халқлар адабиётининг
ёрқин намунаси сифатида эътирофга лойиқ асар эканлиги кўпчиликка аён ҳақиқат.
Асар муқаддимасида таъкидланганидек, ўз вақтида дидактик руҳи билан турли
халқлар ва турли тоифалар томонидан севиб ўқилган ҳамда турлича номланган [1].
Асар кейинги даврларда инглиз ва рус тилларига таржима қилинди. Шулардан
бири инглиз мутаржими Роберт Денкоф томонидан амалга оширилган
таржимадир. “Қутадғу билиг” – бадиий достон. Бадиий асарни ўзга тилга таржима
қилишда унинг бадиий хусусиятларини айнан сақлаб қолиш анча мураккаб ва
таржимондан заҳматли меҳнатни талаб қилади. Роберт Денкоф асарни инглиз
тилига ўгириш жараёнида унинг бадиий жиҳатларини сақлашга ҳаракат қилган.
Айниқса, асардаги ўхшатиш, ирсоли масал, таъдид каби шеърий санъатлар
таржимаси мутаржимнинг юксак маҳоратидан дарак беради.
Таъдид сўз усталари ижодида учрайдиган гўзал шеърий санъатлардан
биридир. Тадқиқотчилар томонидан таъдидга турлича таъриф берилган. Уларнинг
бир гуруҳи таъдиднинг асосини сонлар ташкил қилади, деган фикрни илгари сурса,
иккинчи гуруҳидагилар унинг асосини сонлар эмас, балки санаш оҳанги ташкил
этади, деб ҳисоблайдилар [3]. Моҳиятан, таъдид ҳақидаги таърифлар бир-бирини
тўлдиради.
Таъдиднинг салмоқли намуналарини туркий фольклор адабиётида, шу
жумладан, «Қутадғу билиг» асарида ҳам учратишимиз мумкин. Асардаги
таъдиднинг энг муҳим хусусиятларидан бири шуки, у фикрий ривожни, кетмакетликни, тадрижийликни таъминлашга хизмат қилади:
Кэрǝк хайл башықа бу бир қач қылық
Этилсǝ иши ɵтрγ тγзсǝ йорық.
Сɵзи чын кэрǝк болса қавлы бγтγн
Агар болса йалған ынанмас будун.
Экинчи ақылық кэрǝк бэрсǝ нэн
Саранқа йумытмас киши алғу йан.
Учинчи йγрǝклиг кэрǝк кɵкси кγр
Йγрǝксиз йағы кɵрсǝ иглǝб йатур.
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Бу тɵртинч кэрǝк алчы ҳийла билир
Бу ҳийла билир эркǝ арслан ɵлир.
Тэтимлиг кэрǝк ҳам тγбγлсǝ чэрик
Йэтилиг кэрǝк кǝд қумытса эрик.
Бу эрдǝм билǝ болса сγ башчысы
Йағы санчға йудға йағынын кγси [1].
Мазмуни: Тўдабоши(лашкарбоши)га бир қатор хислатлар керакдир, у шулар
туфайли иш юритиш режаларини тузади. Сўзи чин, гапи рост бўлиши керак, агар
сўзлари ёлғон бўлса, халқ унга ишончини йўқотади.
Иккинчидан, саховат кўрсатиб нарса улашиш керак. Хасислар теварагига одам
йиғилиб келмайди, буни билиб қўйган яхши.
Учинчидан, юракли, жасур бўлиши керак, юраксизлар ёвни кўрганда
саросимага тушиб ётаверадилар.
Тўртинчидан, жанг макр-ҳийлаларини биладиган бўлиши керак. Ҳийла
билувчи киши ҳатто арслонни ҳам тутиб ўлдиради.
Қатъиятли бўлса ёв лашкарини пароканда қилади, журъатли бўлса,
аскарларни илҳомлантиради.
Лашкарбоши мана шундай хислатларга эга бўлса, ёвни яксон қилиб, унинг
шуҳратини сўндиради.
Бу ўринда шоир лашкарбоши қандай бўлиши керак, деган саволга жавоб
беради. Ёки лашкарбошига хос бўлган хислату фазилатларни бирма-таърифу
тавсиф этади. Шоир бу борадаги фикрларини
поэтик таъсирчан қилиб
ифодалашда таъдид санъатига мурожаат қилади. Мана шу поэтик мақсаднинг
изчиллигини, унинг тадрижийлигини таъмин этишга таъдиднинг қисмлари
(экинчи, учунчи, тўртинчи) хизмат қилмоқда.
Бу ўринда санъатнинг асосини тартиб сонлар ташкил этади. Таъдид
санъатининг асосий хусусиятларидан бири унда тартиб сонлар cаноқ сонларга
қараганда камроқ ишлатилади. Шу билан бирга, саноқ ва тартибни кўрсатувчи
олмош ва равишлар ҳам қўлланади.
Энди юқоридаги парчанинг инглизча таржимасига тўхталайлик:
“As for the cavalry commander, these are the characteristics he requires to achieve
success: First he should be truthful and sincere, for if a high-ranking individual is a liar,
the people will not trust him. Second he should be generous and open-handed, for the
troops must have their share and will not flock to the standard of one who is niggardly.
Third he should be valiant and courageous, for a coward malingers when he sees the
enemy. Fourth he should be a schemer, practicing craft and trickery, for even a lion howls
at
the
sight
of
a
cunning
man.
Finally
he
should
be obstinate in breaking through the enemy’s ranks and keen in inspiring his own troops.
A commander who displays these virtues will smite the foe and shatter their fame” [2].
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Юқоридаги парчадан кўринадики, таржимон асарда қўлланган таъдид
санъати намуналарини таржимада ҳам сақлашга, шу орқали қўйилган масалалар
хусусидаги шоир фикр-мулоҳазаларини чет эл китобхонига айнан етказишга
интилади.
Таъдид дидактик асарларда муҳим қисмлардан бири сифатида қатнашади.
Таъдид орқали маълум қаҳрамоннинг турли хусусият ва ҳатти-ҳаракатлари ёки
предмет, воқеа-ҳодисаларнинг кетма-кетлиги, изчиллиги, тасвири тўлароқ
тавсифланиши мумкин. Бу санъат «Қутадғу билиг»даги турли мавзуларда ва
жанрларда кенг қўлланган. Айниқса, мазкур санъат айрим амалдорлар тавсифида
кўп учрайди. «Бэглǝркǝ вазир болғу нǝку-тэг эр кэрǝкини айтур» («Бегларга вазир
бўлувчи қандай бўлиши кераклигини айтади») бобида қуйидаги мисолга дуч
келамиз:
Вазирлыққа артуқ бγтγн эр кэрǝк
Оқығлы битигли кэд ɵглγг кэрǝк.
Тили кɵнли бир ҳам қылынчы кɵни
Овутлуғ бағырсақ кишидǝ чыны.
Кɵзи тоқ удуғсақ билигли ишиг
Адырған йарағлығ йарағсыз кишиг.
Тапуғсақ нэ ɵзгǝй йэмǝ иймǝнγг
Аманат билǝ болса кɵнли сγзγг.
Тγгǝл кимдǝ болса бу эрдǝм билиг
Вазирлық анар бэрсǝ болға элиг [1].
Мазмуни: Вазирликка ниҳоятда етук одам керак, у ўқимишли, турли хат ва
ёзувларни биладиган, ақли расо бўлиши керак.
Тили билан дили бир, йўл-йўриқлари тўғри, уят-андишали, раҳм-шавқатли,
соф ва чин бўлиши керак.
Кўзи тўқ, ишбилармон, яроқли ва яроқсиз одамларни фарқлай оладиган
бўлиши керак.
Хизматга шай, садоқатли, андишали, иймони комил, юраги тоза бўлиши
керак.
Кимда мана шундай билим ва фазилатлар мужассам бўлса, элиг вазирликни
ўша одамга берса айни муддаодир.
Кўриниб турибдики, бу ерда таъдид вазирлик амалига лойиқ кишининг
фазилатларини санаб кўрсатишга хизмат қилган. Таъдид орқали вазирнинг ишга ва
элигга муносабати, ахлоқи ва маънавий қиёфаси қандай бўлиши кераклиги
кўрсатилган.
Энди ушбу парчанинг Денкофф амалга оширган таржимасини кўриб чиқсак:
“In sum, the vizierate requires a man of sound character, one who is lettered and
has his wits about him; whose tongue and heart are one and whose conduct is upright;
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who is modest, compassionate, honest, full-eyed, and alert; who knows his business and
discriminates the proper man from the ne`er-do-well; who is dutiful, devoted, selfeffacing, and trustworthy. The king may certainly entrust the vizier- ate in a man who
combines these virtues in perfect measure” [2].
Таржимон худди муаллиф каби вазирнинг вазифаларини санаб ўтган.
Денкофф бу ерда «who», «whose» олмошларидан моҳирона фойдаланиш орқали
таъдид санъатини инглиз тилида сақлаб қолган. «Who», «whose» аслида сўроқ
олмошлари бўлса-да, бу парчада улар саноқни билдириш учун хизмат қилган.
«Қапуғдақы эрǝт бирлǝ суҳбат сɵзи («Саройдаги сипоҳлар билан суҳбат сўзи»)
бобидаги қуйидаги парчага диққат қилайлик:
Йақынлық қылу турсу тэсǝ узун
Болуб қултғу қулма болу бэр сɵзун.
Сэвинчин тириглик бўлайын тэсǝ
Кишиг тэбсǝмǝгил қатығлан оса.
Йатығ қул қылайын тэсǝ сэн тγгǝл
Тɵкγб ыд сав алтун сунуб тут сақал.
Йақынны йыратмақ тилǝсǝ ɵзγн
Нэкγ қулса бэрмǝ ириг тут сɵзγн.
Тириглик узунын тилǝр эрсе-сэн
Ақы бол туз этмǝк йэтγр оса-сэн
Қамуғқа сэвитмǝк тилǝсǝ ɵзγн
Конγл тил бириктγр сγчиг тут сɵзγн.
Ағырлық булайын тэсǝ сэн узун
Ағырла киши сэн э қылқы тγзγн.
Тγгǝл бай болайын тэсǝ бэлгγлγг
Барынга тапы бол кɵтγрдγн γлγг.
Киши тутчы эмгǝк тилǝсǝ ɵзγн
Қылынч эдгγ тутғыл йаруқ тут йγзγн [1].
Доим яқинлик қилиб турсинлар десанг, сўратувчи бўлгину сўрама, сўз билан
ҳожат қилавер.
Севинчли тириклик топайин десанг, кишига ҳасад қилмасликка тириш.
Сен ётни тугал қул қилайин десанг, тоза олтинни тўкиб сарфла, қўл суниб
сақолидан тут.
Ўзинг яқин кишиларни узоқлаштиришни истасанг, нима сўраса ҳам берма,
сўзингни дағал тут.
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Сен узоқ тириклик қилайин десанг, сахий бўл, тузу нон едир, дастурхонингни
очиқ тут.
Ўзингни ҳаммага севдирмоқчи бўлсанг, кўнгил ва тилни бириктириб, ширин
сўзли бўл.
Сен ҳамишалик қадру қиммат топайин десанг, кишиларни қадрла, эй ҳулқи
гўзал.
Ҳақиқатан тугал бой бўлайин десанг, барига рози бўл, баҳра топасан.
Кишилар доимо сени мақташларини истасанг, феъл-атворингни яхшила,
чеҳрангни очиқ тут.
Бу мисолда элигнинг сарой сипоҳийлари билан суҳбати қандай бўлиши
кераклиги ҳақида фикр юритар экан, шоир элигнинг ўзида бўлиши лозим бўлган
хусусиятлар тўғрисида баҳс очади. Олдинги мисолларда таъдидлар алоҳида сўзлар
орқали юзага чиққан эди. Бу парчада эса у мақсад эргаш гапли қўшма гаплар
воситасида келиб чиққан.
Инглиз тилида мақсад эргаш гапли қўшма гап «if»-«агар» сўзи ёрдамида
ясалади. Ўзбек тилида ҳам мақсадэргаш гапли қўшма гаплар агар боғловчиси
воситасида ясалади. Лекин баъзи ҳолларда «агар» боғловчисиз ҳам мақсад
маъносини бериш мумкин бўлса, боғловчи тушиб қолади ва эргаш гап таркибидаги
-са қўшимчасининг ўзи билан ҳам мақсад эргаш гапли қўшма гап ясалади.
Юқоридаги мисолимиз худди шу ҳолатга алоқадор. Таржимага қайтадиган бўлсак,
мутаржим парчанинг аслиятга яқинлигини сақлашга ҳаракат қилган:
“If you wish to preserve friendship, do not ask for favors. If you wish to live
contented, do not envy others. If you would make your enemy your servant, offer him
abundant gold and honor his beard. If you would estrange an intimate, speak harshly to
him and do not give him what he asks. If you wish long life, be liberal with bread and salt.
If you want all men to love you, make your heart and tongue one and your words sweet.
And give others their due respect if you want them to respect you. If you desire to be rich,
be contented with your lot. If you desire men to praise you, keep your conduct virtuous
and your demeanor cheerful” [2].
Юқоридаги мисоллардан кўринадики, таъдид «Қутадғу билиг»да ўзига хос
ўринга эга. Бу, айниқса, мазмуннинг таъсирчанлигини оширишда, мисралар
охангдорлигини таъмин этишда яққол намоён бўлади. Таъдид асарда шеърий
ихчамликни таъминловчи шакл сифатида аҳамиятлидир. У туфайли шоир бир,
икки мисрада ҳам турли предметларни, кўплаб воқеа-ҳодисаларни, белги ва
хусусиятларни китобхонга «санаб бериш» имконига эга бўлади. Таржимон, гарчи
таржима насрда амалга оширилган бўлса-да, таъдид санъатининг гўзал
намуналарини инглиз тилида ҳам тўлиқ ва ёрқин, худди аслиятдаги каби беришга
эришган.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. (С.й.б) Транскрипция
ва ҳозирги ўзбек
тилига тавсиф. Нашрга тай. Қ. Каримов. – Тошкент: Фан, 1971. – Б.69, 380-381, 368,
640.
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Ирматов Фозил Муминович
Жиззах давлат педагогика институти ўқитувчиси
Аннотация:Нофизик мутахассислик йўналишларида физика фанини ўқитишнинг
ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Нофизик мутахассислик йўналишлари талабаларига
физикани ўқитишда асосий эътибор талабалар ўртасида илмий фикрлаш тарзини
шакллантиришни, физикани мустақил ўрганиш имкониятини яратиш учун зарур бўлган
назарий материаллар мазмуни баён этилган.
Калит сўзлар ва иборалар: тадбиркор, фаол, касб, фаолият, хусусият, шакл,
метод, назария, эксперимент, нофизик мутахассислик, замонавий таълим
технологиялари.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЕФИЗИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ирматов Фозил Муминович
Преподаватель Джизакского государственного педагогического института
Аннотация:В данной статье изучены особенности преподавания предмета физики
в образовательных направлениях нефизической специальности. При обучении физике
студентов нефизических специальностей особое внимание обращается на формирование
научного мышления студентов, в связи с чем изложено содержание теоретических
материалов, необходимых для создания возможности самостоятельного изучения физики.
Ключевые слова и словосочетани: предприниматель, активный, профессия,
деятельность, особенности, форма, метод, теория, эксперимент, не физическая
специальность, современные образовательные технологии.
FEATURES TEACHING PHYSICS FOR STUDENTS DIRECTIONS IN NONPHYSICAL SPECIALTY BASED ON MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Irmatov Fozil Muminovich
Teacher of Jizzax state pedagogiсal institute
Abstract:This article explores the features of teaching the subject of physics in the
educational areas of the non-physical specialty. When teaching physics to students of non-physical
specialties, special attention is paid to the formation of scientific thinking of students, in connection
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